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БАРКАМОЛ ШАХС ТАРБИЯСИДА КИТОБХОНЛИКНИНГ ЎРНИ
Муминова Дилафрўз Акбаралиевна
Наманган ВХТХҚТМО ҳудудий маркази мактабгача, бошланғич ва махсус таълим
методикалари кафедраси катта ўқитувчиси
dilbarxon2008@mail.ru
Аннотация. Мазкур мақолада кичик мактаб ёшидаги болаларга китобга муҳаббат
уйғотиш, китобхонлик кўникмаларини ривожлантириш, мутолаа маданияти, бадиий
адабиётга бўлган қизиқишларини оширишга доир педагогик-психологик маълумотлар
келтирилган.
Калит сўзлар: китоб, ўқувчилар, шахс, китобхонлик, кўникма, мутолаа, нутқ,
бадиий адабиёт, таълим, саводхонлик, ўқиш, технология, мутолаа маданияти.
Аннотация. В данной статье рассматриваются материалы педагогическиепсихологические аспекты правильное чтение, любовь в художественной литературе и
книге до начальных классах, а также придуисмотрены читательские культура
правильного чтения
Ключевые слова: книга, ученики, читательских, умений,
художественная
литература, чтение, культура чтения
Abstract. This article discusses pedagogical materials - psychological aspects of correct
reading, love in fiction and a book before elementary grades, as well as the reader’s culture of correct
reading
Keywords: book, pupils, reader's, skills, fiction, reading, culture of the reading
Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва
тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик
маданиятини ошириш ҳамда тарғиб қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар
дастури тўғрисида”ги (2017 йил 13 сентябрь) Қарори, “Китоб маҳсулотларини чоп
этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик
маданиятини ошириш ҳамда тарғибот қилиш бўйича комиссия тузиш тўғрисида”ги
Фармойиши ҳамда “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги (2017 йил 7 февраль) Фармони белгиланган
вазифаларнинг ижросини таъминлашда мазкур диссертация иши муайян даражада
хизмат қилади.
Қарорда жамиятда китобхонлик маданиятини қайта тиклаш, жадал
ривожлантириш, аҳоли, хусусан, ёшларда китоб ўқиш ҳамда китобхонликка бўлган
ижобий муносабатни қарор топтириш, китоб мутолаасини кундалик фаолиятга
айлантиришга эришиш моҳиятини ёритувчи қатор вазифалар белгилаб берилган.
Чунончи: китоб маҳсулотларини чоп этиш ва тарқатиш, ноширлик ва матбаа
соҳаларини
янада
ривожлантиришга
оид
норматив-ҳуқуқий
базани
такомиллаштириш, ижтимоий аҳамиятга эга бўлган китобларни, айниқса,
болаларга мўлжалланган адабиётларни чоп этишни давлат томонидан қўллабқувватлаш; китоб маҳсулотлари бўйича давлат буюртмасининг асосий
йўналишларини шакллантириш, адабий-бадиий, ўқув-услубий, илмий-назарий,
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илмий-оммабоп ва кўргазмали адабиётларни чоп этиш ва тарқатиш тизимини
такомиллаштириш,
ихтисослаштирилган
китоб
дўконлари
фаолиятини
ривожлантириш; жаҳон адабиётининг энг сара намуналарини ўзбек тилига
таржима қилиш бўйича давлат буюртмалари бериш, уларни кўп нусхада юксак
сифат билан нашр этиш ва молиялаштириш тизимини йўлга қўйиш, китоб
тарқатиш тизимини янада ривожлантириш ва китоб маҳсулотларининг нархини
шакллантириш ва сотиш бўйича аниқ механизмларни ишлаб чиқиш чораларини
белгилаш; ахборот-кутубхона фаолиятини кучайтириш, таълим муассасалари
ахборот-ресурс марказларининг кутубхона фондлари, кутубхоналар, ташкилот ва
муассасаларнинг “Маънавият хоналари”ни ўқув-услубий адабиётлар, адабийбадиий, маърифий ва илмий-оммабоп китоблар билан бойитиш, уларнинг моддийтехник базасини мустаҳкамлаш; нашриётлар ва матбаа соҳаси мутахассисларини,
бадиий ва техник муҳаррирлар, графикачи рассомлар, ахборот-кутубхона
ходимларини тайёрлаш, малакасини ошириш ва рағбатлантириш тизимини
такомиллаштириш; лотин ёзувига асосланган янги ўзбек алифбосидаги илмийтехник, адабий-бадиий ва энциклопедик адабиётларни янада кўпайтириш бўйича
аниқ чора-тадбирлар ишлаб чиқиш; Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва ахбороткутубхона марказларидаги барча турдаги ахборот-кутубхона ресурсларининг ягона
базасини шакллантириш ва ундан бошқа ахборот-кутубхона муассасаларида туриб
фойдаланишни таъминлаш; қишлоқ аҳолисига кутубхона хизмати кўрсатиш
тизимини ташкил этиш чоралари тўғрисида тадбирлар режаси лойиҳасини
тайёрлаш; мамлакатимизда интернет орқали зарур адабиётларни топиш ва харид
қилиш имконини берадиган eReader электрон ўқув қурилмаларини ишлаб
чиқаришни ташкил этиш, уларнинг ахборот базасига умумтаълим мактаблари,
академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари, олий ўқув юртлари учун дарсликлар,
ўқув қўлланмалари, ўқув-услубий, илмий-назарий манбаларни жойлаштириш,
бундай маҳсулотларни арзон нархларда сотиб олиш механизмларини йўлга қўйиш
бўйича таклифлар тайёрлаш; мазмунан саёз, миллий маънавият ва
қадриятларимизга, ахлоқ меъёрларига мос келмайдиган, ёшлар тарбиясига салбий
таъсир кўрсатиши мумкин бўлган адабиётларни тайёрлаш, босиб чиқариш ва
тарқатишнинг олдини олиш чораларини кўриш; китоб мутолааси ва китобхонлик
маданиятини оширишга доир тарғибот ишларини тизимли ва самарали ташкил
этиш, бу борада китобхонлар, кутубхоначи ва тарғиботчилар ўртасида “Энг
китобхон мактаб”, “Энг китобхон маҳалла”, “Энг китобхон оила”, “Энг фаол
кутубхоначи” каби кўрик-танловларнинг саралаш ва республика босқичларини
юқори савияда ўтказишни йўлга қўйиш.
Кишилик жамиятининг тарихий тараққиёти давомида инсоният бир неча
мўъжизавий неъмат – моддий ва маънавий ашёга эга бўлган. Улар: овоз, нутқ, ёзув ва
китоб. Тараққиётнинг турли босқичларида эволюцион (аста-секин оддийдан
мураккабга томон бориш) асосида инсоният қўлга киритган бу ашёлар
цивилизациянинг навбатдаги босқичи учун асос бўлиб хизмат қилган. Агар
инсоният овоз, нутқ ва ёзув ёрдамида ўзаро ижтимоий муносабатларни ташкил
этиш, хоҳиш-истакларни, интилишларни бир-бирига баён қилиш имкониятига эга
448

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 6-сон

бўлган бўлса, китоб воситасида ўз онгини бойитиш, нутқи, фикрлаш ва мантиқий
тафаккур юритиш қобилиятини ривожлантиришга муваффақ бўлган.
Китоблар орасида болалар учун мўлжалланган китоблар ўзига хос ўрин
тутади. Бу турдаги адабиётлар ҳам бошқа турдаги китоблар каби борлиқ
тўғрисидаги ахборотларни жамловчи, кишилик тараққиёти тажрибасини ўзида жам
этувчи манбадир. Шу сабабли бошланғич синф ўқувчиларини ҳам китобга нисбатан
ижобий муносабатда бўлишларига эришишда болалар адабиётларини шунчаки
эрмак, ўйинчоқ деб эмас, балки уларни интеллектуал, ҳиссий, ахлоқий маданиятини
шакллантиришнинг энг самарали воситаси сифатида қабул қилиш мақсадга
мувофиқдир. Зеро, китоб ва китоб ўқиш “ёш авлоднинг маънавиятини юксалтириш,
миллий адабиётимиз ва санъатимизни янада ривожлантириш, ёшларни миллий
қадриятларимизга ҳурмат руҳида тарбиялаш” да ўзига хос ўрин тутади. Айни
ўринда шуни ҳам қайд этиб ўтиш зарур, китоб “болаларни қизиқтира олиши,
завқлантириши, ҳайратлантириши, тўлқинлантириши керак”.
Болалар адабиётлари (болалар учун мўлжалланган бадиий асарлар)нинг энг
муҳим дидактик таъсирларидан яна бири – болаларда эстетик дунёқараш (эстетик
онг, ҳис-туйғу, дид, идеал, сезги, тасавур, тафаккур ҳамда қараш)ни
шакллантиришга хизмат қилиши билан белгиланади. Эстетик дунёқарашнинг
шаклланиши ҳамда ривожланиши болаларни ҳиссий жиҳатдан камол топишига
ёрдам беради. Ҳиссиёт ривожланишининг энг муҳим жиҳати – болалар
атрофдагиларга, борлиққа, табиатга нисбатан бефарқ, лоқайд бўлмайди. Минг
афсуски, “бугунги кунда ўқиш умуммаданий, эстетик, ҳиссий эҳтиёжларни
қондиришга эмас, балки энг оддий ахборот олиш эҳтиёжини қодириш” га
йўналтирилмоқда.
Болаларнинг китоб билан мулоқоти уни ўқишда кўринади. Моҳиятан ўқиш
“ижтимоий аҳамиятли ахборотлар, касбий ва кундалик фаолиятни ташкил этишда
зарур бўлган билимлар, аввал ва ҳозирда маданий жиҳатдан қадрли бўлган тарихий
ҳамда замонавий воқеалар тўғрисидаги маълумотларни ўзлаштиришнинг муҳим
усули” дир.
Педагогик манбаларда ўқувчилар, айниқса, бошланғич синф ўқувчилари
томонидан ташкил этиладиган фаолиятнинг асосий турлари ўйин, меҳнат ва ўқиш
эканлиги қайд этиб ўтилади. Ўйин фаолияти ихтиёрийликка асосланиб, ўқувчилар
томонидан борлиқни англаш, амалий ҳаракатларни ташкил этиш кўникма,
малакаларини ўзлаштириш, катталарнинг ҳаракатларини имитациялаш учун
имконият яратилади. Меҳнат ва ўқиш фаолиятлари мажбурийлик хусусиятига эга.
Улар орқали ўқувчилар меҳнат ва ўқиш (таълим олиш)ни ижтимоий зарурият
эканлигини англайди, муайян турдаги меҳнат фаолиятини бажаришга оид кўникма
ва малакаларни ўзлаштиради, уни ташкил этиш жараёнида ижобий фазилатлар –
меҳнатсеварлик, тартиблилик, интизом, ўзгаларнинг меҳнати ҳамда меҳнат
маҳсулотларига ижобий муносабатда бўлиш, уларни асраш, улардан тежамкорлик
билан фойдаланиш, ўз хатти-ҳаракатлари учун жавобгарлик, масъулият кабиларни
ўзлаштириб боради.
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Гарчи ўқиш бошланғич синф ўқувчиларининг фаолиятида ўйин ва меҳнат
каби асосий ўринни эгалласа ҳам ушбу жараённи ташкил этиш ўз-ўзидан рўй
бермайди. Бошланғич синфларда ўқиш жараёнини самарали, муваффақиятли
ташкил этиш ўқувчиларда китобхонлик кўникмаларини нафақат шакллантириш,
шу билан бирга ривожлантириш муайян педагогик-психологик шартшароитларнинг мавжудлиги, уларнинг индивидуал-шахсий хусусиятларини
инобатга олиш орқали таъминланади. Қуйида бошланғич синф ўқувчиларида
китобхонлик кўникмаларини ривожлантиришнинг педагогик-психологик моҳияти
тўғрисида сўз юритилади.
“Мутолаа” (“китоб ўқиш”) тушунчаси араб тилидан таржима қилинганда
“диққат билан ўқиш”, “ўрганиш” маъноларини англатади. Назарий жиҳатдан ушбу
тушунча “диққат билан ўқиш, ўқиб тушуниб олиш” ни англатади. Шуни унутмаслик
зарурки, китоб ўқиш – бошланғич синф ўқувчилари учун машаққатли меҳнат
саналади. В.А.Сухомлинскийнинг фикрича, “китоб ўқиш ақлли, фикрловчи
тарбиячи учун боланинг юрагига йўл топишга ёрдам берадиган сўқмоқ йўлга
ўхшайди”. Сўқмоқ йўлдан юриш эса ҳар доим ҳам осон кечмайди. Шу сабабли бу
жараённи аста-секин, бироқ, изчил ташкил этиш мақсадга мувофиқдир.
Психологларнинг фикрига кўра, болаларнинг ақлий, ахлоқий, жисмоний ва
эстетик камол топишида икки муҳим давр кўзга ташланади: а) 2 ёшдан 5 ёшгача
бўлган давр. б) 5 ёш ва ундан кейинги давр.
Мазкур даврлар ўзида қуйидаги хусусиятларни намоён этади:
Ёш даврлари
2 ёшдан 5 ёшгача бўлган давр
5 ёш ва ундан кейинги давр
Бола ўз онги ёрдамида санъатни
Боланинг ўзи мустақил равишда
ҳаётдан ажрата олмайди, шунинг учун ҳаётни санъатдан фарқлай бошлайди
бадиий асарларга ҳам ўйинчоққа
ва санъат унинг учун қадрли бўлиб
ёндашган сингари муносабатда бўлади боради
ёки ҳаётнинг айнан ўзи акс этади, деб
ҳисоблайди; санъатни эса худди
қизиқарли ўйин каби қабул қилади
Ўзининг асар матнида баён қилинган
Бола бадиий асарни бошқача фикрлар,
воқеалар тўғрисидаги тасаввурларида
туйғулар ва тасаввурга эга бегона киши
бола ҳеч қачон бадиий асар
томонидан яратилган, “ўзга” дунёнинг
чегараларидан чиқмайди, баён
акси сифатида қабул қила бошлайди
этилаётган воқеаларни реал жой ёки
вақт билан боғламайди, воқеликни
ўзича ўзгартиради, унга янги
персонажлар ёки бошқа асарлардаги
бадиий қаҳрамонларни қўшади
Ўқишни билиш ва ахборот олиш фаолиятининг кўриниши сифатида шахс
шаклланишининг таркибий тузилмасида алоҳида ўрин тутади. Бинобарин, у
фикрий фаолиятни шакллантиради, аҳамиятли даражада турли ижтимоий
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шароитлар, масалан, таълим ва ёш хусусиятларига боғлиқ ҳолда билимларни
эгаллаш даражаси бўлган ривожланиш, таълим ва тарбиянинг, шунингдек, маданий
тажрибанинг асоси саналади. Бу ўринда машҳур педагог В.А.Сухомлинский китоб
ўқитишнинг аҳамияти ҳақида сўз юритар экан, қуйидагиларни ёзади: “Китоб
болаларнинг маънавий ҳаётида катта роль ўйнайди, фақат қачонки, бола яхши ўқий
олса. “Яхши ўқиш” деганда нима тушунилади. Бу, аввало, энг оддий кўникма –
ўқиш техникасини ўзлаштира олишдир”.
Дарҳақиқат, мутолаа китобхон шахсини шакллантиришнинг муҳим асоси
бўлиб, у муайян кўникма, малака ва тажрибага эга бўлишни тақозо қилади.
Педагогик йўналиш ва болаларда ўқиш кўникмаси, малакаси ва маданиятини
шакллантиришга қаратилган тадқиқотларнинг натижаларини умумлаштирилган
ҳолда мутолаа кўникмалари қуйидагилардан иборат эканлигини айтиб ўтиш
мумкин: матнда нима, ким ҳақида сўз юритилаётганлигидан келиб чиққан ҳолда
вазиятни тушуниш; муҳим ахборотни ажратиб кўрсатиш; матн остида ифодаланган
яширин сабаб ва мўлжалларни тушуниш; матннинг ҳал қилувчи таҳлили: матннинг
турли қисмларини ўлчаш; шахсий тажрибани қиёслаш; матннинг шаклини
ўзгартириш ва изоҳлаш: мазмунни чиқариш; матн бўйича муҳокамани ташкил
этиш, ўқилганларга асосланган ҳолда хулоса чиқариш; матнни баҳолаш,
муаллифнинг позицияси (ёндашуви)ни кўра олиш, яхлит ҳолда асарнинг
кайфиятини ҳис қилиш; ўқилганларга нисбатан шахсий муносабатни
шакллантириш ва ўз танловини изоҳлаш.
Турли ёшдаги болаларнинг психологик, физиологик ва жисмоний
имкониятларидан келиб чиққан ҳолда улар учун китобни мутолаа қилиш вақти
ҳамда асар ҳажмининг тўғри танланиши ҳам уларда бадиий адабиётларга бўлган
қизиқишни кучайтиришга ёрдам беради. Қолаверса, ёш хусусиятига кўра китоб
ўқиш учун вақт ва асар ҳажмининг тўғри танланиши китобни ўқиш жараёнида
унинг мазмунини етарли даражада тушуниш, баён этилаётган воқеа ва
ҳодисаларнинг моҳиятини англаш, фикрлаш, юзага келадиган саволлар юзасидан
мушоҳада юритиш, уларга жавоб топиш ҳамда муайян хулосалар чиқаришга хизмат
қилади. Китоб мазмунининг осон тушунилиши ҳам бошланғич синф ўқувчиларида
уни ўқишга бўлган қизиқишни кучайтиради.
Қизиқиш ва эҳтиёжнинг мавжудлиги ўз навбатида ўқувчиларда китоб ўқишга
ижобий муносабатни шакллантиради. Шахснинг воқеликка, воқеликдаги
нарсаларга, ҳодисаларга қараши, ёндашиш тамойили тарзда талқин этиладиган
“муносабат” тушунчасининг араб тилидан таржимаси “муносиблик”, “мувофиқлик”
эканлиги назарда тутилса, бошланғич синф ўқувчиларини китоб ўқишга
қизиқтириш учун танланган асар уларнинг ёш, психологик хусусиятлари ва
жисмоний-физиологик имкониятларига мувофиқ келиши зарур.
Бир гуруҳ педагог ва психологлар томонидан олиб борилган тажрибалар
натижаларигат кўра 1 ёшдан 7 ёшгача бўлган болалар билан китоб ўқишда
самарали бўлган вақт ҳажми аниқланган (1.1.1-жадвал):
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.1.1-жадвал. Мактабгача таълим ёши болаларини китоб
ўқишга жалб этишда самарали бўлган вақт ҳажми
Боланинг ёши
Китоб ўқишнинг кунлик давомийлиги
(ўқиш ва муҳокама қилиш)
1 ёшдан 2 ёшгача
Вақт бирлиги кичик ҳажмли шеър,
қўшиқларнинг танланишига боғлиқ
2 ёшдан 3 ёшгача
5-10 дақиқа
3 ёшдан 4 ёшгача
10-15-дақиқа
4 ёшдан 5 ёшгача
10-15-дақиқа
5 ёшдан 6 ёшгача
15-20-дақиқа
6 ёшдан 7 ёшгача
20-25-дақиқа

Китоб мутолааси учун сарфланаётган вақтнинг шахсга хос бўлган психологик,
физиологик ва жисмоний имкониятларга мос келмаслиги эса зерикиш ва
толиқишга, натижада қизиқиш ва эҳтиёжнинг пасайишига олиб келади. Шу
сабабли китоб мутолаа қилиш жараёнида бошланғич синф ўқитувчилари, отаоналар ўқувчиларнинг психологик, физиологик ва жисмоний имкониятларига
таяниб иш кўришлари зарур.
Шахс ва китобхонлик масаласини ўрганишда “китобхонлик саводхонлиги”
тушунчаси ҳам қўлланилади. Электрон манбалардан бирида бу тушунча икки хил
талқин қилинади: 1) шахснинг ёзма матнлар мазмунини тушуниш ва уларни
тушуниш, улар тўғрисида мушоҳада юритиш ҳамда ўз мақсадларига эришиш,
билимлари ва ижтимоий ҳаётда иштирок этиш имкониятларини кенгайтириш
қобилияти; 2) жамият талаблари ёки шахснинг ўз қадриятларидан келиб чиққан
ҳолда ёзма нутқнинг турли туман шаклларини тушуниш ва ундан фойдаланиш
қобилияти. Бизнинг фикримизча, саводхонлик қобилият сифатида талқин
этилмаслиги зарур. Зеро, “савод”, “саводхонлик” тушунчаларининг ўзи “ўқишёзишдан хабардорлик”, “ўқиш-ёзишни билиш” эканлиги, кўп ҳолатларда ўқишёзишнинг дастлабки, энг оддий асослари (қоидалари)нинг ўзлаштирилганлиги, бу
ҳодисанинг дастлабки ҳолати эканлиги назарда тутилса фикримизнинг тўғрилиги
тасдиқланади.
Мантиқан китобхонлик саводхонлиги “мактабгача таълим ёшидан боланинг
намуналар асосида ва тарбиячига тақлид қилган ҳолда қадри, аҳамиятини
тушуниши учун китоб билан мулоқотда бўлишга ўргатиш”га қаратилган педагогик
жараёнда шаклланади.
Педагогик терминологияда “китобхонлик саводхонлиги” тушунчасини
қўллашга нисбатан диссертантнинг шахсий ёндашувини ифодалаш негизида
тадқиқотни олиб бориш даврида турли ёш давридаги шахснинг китоб билан
мулоқотини муайян тушунчалар ёрдамида ифодалашга ҳаракат қилинди. Бизнинг
фикримизча, турли ёш босқичидаги шахснинг китоб билан мулоқотини қуйидаги
шаклда ифодалаш тўғридир:
1) оила ва мактабгача таълим муассасаси (ижтимоий институтларнинг
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дастлабки бўғини)да “китобхонлик саводхонлиги” (болалар китоб ўқишнинг
дастлабки, энг оддий асос (қоида)лари билан таништирилади);
2) бошланғич таълим
(1-4-синфлар)да
“китобхонлик кўникмаси”
(ўқувчиларда ўқитувчи, ота-она ёки волонтёр билан ҳамкорликда изчил китоб ўқиш
кўникмалари шаклланиб, аста-секин китобни мустақил ўқиш кўникмалари
ривожланади);
3) умумий таълимнинг ўрта бўғини (5-8-синфлар)да “китобхонлик малакаси”
(ўқувчиларда барча методик шартларидан хабардорлик асосида мавжуд кўникмалар
китоб ўқишнинг уларни мустақил танлаш, мазмунини
таҳлил қилиш, асар мазмуни ва сюжетига муносабат билдириш, хулоса
чиқаришни ифодаловчи малакаларга айланади);
4) умумий ўрта таълимнинг юқори бўғини (9-11-синфлар) ва ўрта махсус
таълим муассасаларида “китобхонлик компетентлиги” (ўқувчилар ўзларининг
китоб ўқиш ва китобхонлик асосларига оид билим, кўникма, малакаларни
амалиётга бевосита татбиқ эта олиш, шунингдек, мавжуд ҳаётий тажрибаларидан
амалда самарали фойдаланиш имкониятига эга бўлади);
5) олий таълим муассасаларида “китобхонлик маданияти” (талабалар китоб
ўқиш ва китобхонлик асосларига оид билим, кўникма, малака ҳамда ҳаётий
тажрибаларини амалда самарали қўллаган ҳолда муайян ютуқларни қўлга
киритади, зеро, китобхонлик негизида ривожланган маънавий-ахлоқий ва эстетик
дунёқарашга эга бўлиш индивидни шахс сифатида камол топишига ёрдам беради).
Болаларда ижтимоий хислатлар жуда вақтли уйғонади. Улар дўстлари,
тенгқурлари билан кўпроқ бирга бўлишга интилади. А.И.Герцен шундай деб
таъкидлаган эди: болалар жуда очкўз тингловчилардир, шунинг учун улар
қизиқувчан бўлади, битта ҳикояни кўп марта эшитишни яхши кўради. Улар
нафақат эртак ва фантастик сюжетлар, балки тарихий воқеалар, ҳаётий далилларга
ҳам қизиқади. Ўқувчиларнинг китобхонлик маданиятини шакллантиришда
буларга алоҳида аҳамият бериш керак.
Бошланғич
синф
ўқувчиларида
шакллантирилган
китобхонлик
кўникмалари (китобни мавжуд талабларга мувофиқ ота-оналар, ўқитувчи,
кутубхоначи ва волонтёрлар ёрдамида ўқишни ўрганиш)нинг кейинги даражаси
китобхонлик малакаси (китобни мавжуд талабларга мувофиқ ота-оналар, ўқитувчи,
кутубхоначи ва волонтёрлар ёрдамисиз, мустақил ўқишни ўрганиш)нинг
шаклланиши бўлади. Мактабгача таълим ёшининг юқори босқичларидаёқ асар
қаҳрамонларининг туйғулари, ўй-фикрлари, ички кечинмалари, ҳаётий
интилишларини ҳис қилиш, сюжетнинг ривожланишини кузатиб бориш, асарда
баён этилган воқеа, ҳодисаларни бир-бири билан ўзаро таққослаш каби сифатлар
ривожланади. Бошланғич синфларда эса ушбу кўникмаларнинг малакаларга
айланишини таъминлаш мақсадга мувофиқдир.
Шундай қилиб, бошланғич синф ўқувчиларида китобхонлик кўникмаларини
шакллантириш мураккаб педагогик жараён. Унинг самарали ташкил этилиши
бошланғич синф ўқитувчиларидан ушбу жараёнга мақсадли, тизимли ёндашишни
талаб этади. Бинобарин, тегишли ёш даври ўқувчиларида китобхонлик
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кўникмаларини шакллантиришда бошланғич синф ўқитувчилари етакчи ўрин
эгаллайди. Бошланғич синф ўқитувчилари
ўқувчиларда китобхонлик
кўникмаларини шакллантириш жараёнининг педагогик-психологик асослари,
ташкилий-методик талабларидан етарли даражада хабардор бўлсаларгина кутилган
натижани қўлга киритиш мумкин. Улар, шунингдек, бошланғич синф ўқувчиларида
китобхонлик кўникмаларини шакллантиришда бу борадаги мавжуд аҳволдан,
қолаверса, мазкур жараённинг самарали кечишига хизмат қиладиган омиллар,
уларнинг педагогик-психологик таъсиридан ҳам хабардор бўлишлари зарур. Бу
ҳақида ишнинг кейинги бобларида сўз юритилади.
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